
















seems,  had  been  designated  periods  of  grieving  and  reflection;  periods  for  the  exchange  of
sympathy and affirmation of collective humaneness.
On  this  day  in  particular,  as  the  news  filtered  into my  Twitter  feed,  I  also  observed  numerous
comments in the spirit of “Is this what Lagosians are shouting about? As if this is not what people


















































What  troubled  me,  in  particular,  was  the  feeling  one  got  while  reading  the  Lagos­Borno
comparisons: antipathy towards not villains but the victims, unsuspecting citizens; the notion that
violence having been normalised in one part of the country not only justifies but also warrants its
introduction  into  another.  The  regionalisation  of  national  issues  is  only  one  of  the  legacies  of
colonial governance that Nigerians still  take  it upon each other  to perpetuate whenever deemed
necessary. One thinks of colonial governance in the way Nigeria experienced it (indirect rule) as
skeletal, and of its present vestige, like a long­dead­dinosaur’s rib cage in a desert (as in the old
cartoons);  not  really  able  to  encase  or  enclose  its  subjects  completely,  and  thus,  requiring  the
internal division of its subjects to ensure the stability of the cage. Hence, what this internal division
does  is prevent collective  thinking or action among  the subjects –  in  this case,  the citizens: us.
What surprises, are  the numerous active  lines of division  (Religion, Ethnicity, Location etc.)  that
are still pulsing in the country today: that inner penchant for Divide and Conquer.




president’s visit  to any state should  leave the state  in disarray,  just as one wonders whether the
immediate  aftermath  of  a  tragic  incident  is  the  appropriate  time  for  a  respected  governor  to





build­up  to  the  2015  Nigerian  elections,  I  have  grappled  with  deciding  what  party/candidate  to


























have  long­established,  legitimate  ideologies – whimsically,  like sim­cards, and the political arena
and its crude instruments of politicking have largely remained the same. Throughout the elections,
we have witnessed the commodification of antipathy, and its widespread distribution through even
trusted newspapers. We have stood by and watched  religion and ethnicity get dragged  into  the
mire.  We  have  endured  the  infantilisation  of  youth  matters.  In  this  area,  the  young  people  of
Nigeria have been nothing short of poorly represented and insulted. We have watched the blatant
politicisation of  the missing girls and  the security crisis  in Nigeria. Between what has been said
and not said about the missing girls and the ongoing kidnappings and killings in our country, our
humanity  has  suffered  a  great  descent. Most  troubling  of  all,  we  have  suffered  disappointment
watching a party of veteran politicians that dares call itself new or different, rise up to challenge the
incumbent  by  using  the  same  appalling  and  abusive  political  instruments.  In  fact,  the  greatest
disappointment  of  these  elections  has  been  watching  the  opposition  shy  away  from  the
opportunity to truly represent change and strong leadership, out of what can at best be described
as laziness.






What  makes  democracy  compelling  and  ours  additionally  frustrating  is  the  fact  that  however
people  vote  during  the  elections  will  still  perpetuate  our  democracy,  including  voting  for  the
incumbent party and even not voting at all.
Whatever happens after today, however, I fear will also contain an element of sour tragedy. There













demand  to know  the source of  this conviction he has,  that he  is worthy of being  re­elected. We
may indeed also ask ourselves how it is that a “former” military dictator can still show his face in
public,  enough  to  have  a  political  party  rally  around  him  several  times;  enough  to  run  for







do not begin  to recognise  the nature of our democracy as  too often Politics of  the Lesser Evil.  I
have put aside all thoughts of change being brought to us from the political industry; the industry
as  it  stands more  desperately  needs  this  introduction  of  change. Whatever  the  outcome  of  the
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